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Annotatsiya: Ushbu maqola J. A. Kronin tomonidan yozilgan ikkinchi roman, “Uch
Sevgi” asariga bag’ishlanadi. U psixologik jihatlarga urg’u beradi va muallif ishlarida psixologiyani
qanday muhokama qilish zarurligini ko’rsatib o’tadi.
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Аннотация: Статья посвящена второму роману Арчибальда Джозефа Кронина.
Второй роман «Три любви» не имел успеха у читателей и критики, хотя сам А. Дж.
Кронин был о нем высокого мнения. В противном случае поведение персонажей и их
действия кажутся лишенными мотивации с точки зрения здравого смысла.
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Abstract: The article is devoted to «Three Loves» – the second novel by A.J. Cronin. It
underlines psychopathological aspect and shows how it should be taken into account while
analyzing novels by A.J. Cronin.
Key words: English literature of the XXth century, realism, autobiography, abnormal
psychology, possessive love, delusional disorders.
XX asr Buyuk Britaniya adabiyotida o`chmas iz qoldirgan yozuvchi va shifokor
Archibald Josef Kronin 1896 yilda Shotlandiyada tavallud topdi. U bolaligidan adabiyotga
mehri baland edi. Noyob uslubga ega bo`lgan yozuvchi adabiy faoliyati davomida bir
nechta nasriy asarlar yaratdi. Uning ilk romani, “Shlyapachining Qasri” (1931)
takrorlanmas muvaffaqiyatga erishadi. Dastlabki muvaffaqqiyatdan so’ng, 1932 yilda,
qobiliyatli yozuvchi Jozef Kronin o’zining ikkinchi romani “Uch sevgi” asarini kitobxonlar
uchun taqdim etdi. Muallifning fikriga ko’ra, ushbu asar uning birinchi romani
“Shlyapachining Qasri”dan mukammalroq chiqqan edi: “Aniq bilamanki bu avvalgisidan
yaxshiroq kitob va aniq-ravshan oldinga siljishni ko’rish mumkin…”. J. Kronin uchun
adabiyot dunyosida yorqin yulduz sifatidagi obro’sini mustahkamlash zarur edi. Shunga
qaramay, yorqin harakterlar va qiziqarli syujetga ega asar kutgan kitobxonlar
yozuvchining bu romanini yaxshi qabul qilmadilar. Ammo ushbu asar Jozef Kroninning
ijodiy faoliyatini tadqiq qiluvchilar uchun qiziqarli hamda muhim manba bo’lib
qolaveradi. Kitobdagi avtobiografik ma’lumotlar yozuvchi tomonidan keyingi ishlarida
ham ko’p bora takrorlanaveradi. Fikrimizcha, bunday takrorlanishning sababi
g’oyalarning yetishmasligidan emas, balki bu ma’lumotlar, voqealarning yozuvchi
hayotida tutgan muhim o’rnidadir. Shuni qo’shimcha qilish mumkinki, yozuvchi o’zining
boshqa asarlarida yoki avtobiografik asari bo’lmish “Ikki dunyo sayohati” da ko’plab joy
nomlarini o’ylab topadi.[1.-B.105]
Asarning syujeti XIX asr oxiri va XX asrning dastlabki yillari, ja’mi 19 yilni qamrab
oladi. Mo’jazgina Shotland shaharchasi Ardfillanda (bu joy nomi ham muallif
to’qimalaridan biri) baxtli oila istiqomat qiladi: 26 yoshli Lusi Mor, uning turmush o’rtog’i
Frenk, 30 yoshda, hamda ularning 8 yoshga to’lgan o’g’li, Piter. Juda ham qaysar,
qat’iyatli, kuchli xohish-istaklarga to’la bo’lgan Lusi Morning achchiq qismati asarning
markazida turadi. Kitobning sarlavhasini Lusining so’zlaridan tushunib olish mumkin:
“Mening turmush o’rtog’im, farzandim va dinim bor”. Frankning jiyani, Anna Galton esa
bu so’zlarni mazax qiladi: “Ota, O’g’il va Muqaddas Ruh. Omin”.
“Bu kichkinagina farzanding uchun o’zingni qurbon qilishing mumkin ammo bir
kun kelib u seni tashlab ketadi. Qalbning abadiyligi! Toki o’lguningcha kut- so’ngra umr
bo’yi shishirilgan sharlarni quvib yurganligingni tushunib yetasan. Sen sharlarni shu
darajada kattalashtirib yuborgan bo’lasanki, ular bir kuni aniq yoriladi va sen shundagina
hayoliy orzularing osmonda sochilib ketganligini anglaysan”. Anna haq bo’lib chiqadi.
Uchta qism o’sha “sharlar” ning birin-ketin yorilishini ko’rsatadi: suyukli turmush
o’rtoqdan ayrilish (birinchi qism), o’g’ildan ko’ngil qolishi (ikkinchi qism) va din borasida
tushkunlikka tushish edi. [2.-B.107]
Rus adabiyotshunosi N.I.Veismenning fikrlariga ko’ra, asarda ko’tarilgan asosiy
mavzular quyidagilardir: “xudbin burjua axloqining tanqidiy imidji, ayolning fojiali
taqdiri, yosh yigitning shakllanib borishi, moddiy dunyodagi daxshatli darajadagi
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yolg’izlik va boshqalar.” N.I.Veismen kitobning ijtimoiy jihatlariga e’tiborini qaratadi. Biz
asarning bunday talqiniga qisman qo’shilishimiz mumkin. N.I.Veismen asosiy
qahramonga achinish bilan qaraydi va uni “hayot girdobiga uloqtirilgan, adolatsiz dunyo
bilan yuzlashgan” qurbon sifatida ko’radi. “Tezda omadsizliklar zanjiri burjua oilasining
vaqtinchalik omadini buzib tashlaydi. Qahramonning sevgi, baxt, mukammal insoniy
munosabatlar haqidagi tushunchalari atrofidagi olamning yolg’onlari, achchiq haqiqatlari
bilan to’qnashganda barbod bo’ladi”. Shunga qaramay, N.I.Veismen “omadsizliklar
zanjirini, ayolning turmush o’rtog’ining xiyonati va o’limi bilan boshlangan, Lusining o’zi,
har bir harakati bilan yuzaga keltirganligini e’tiborsiz qoldiradi. Lusi o’zi bilan sodir
bo’lgan barcha narsa uchun yolg’iz o’zi javobgardir: u o’zi tanlov hamda qarorlar qabul
qildi. Uni o’zga bir muqobil yo’l tanlashga yoki boshqalar qarashini o’ylab ko’rishga
majbur qilish deyarli imkonsiz edi.
[3.-B.58]
Asarning dastlabki qismida, erining e’tiroziga qaramay, Lusi jiyani Annani uyiga
taklif etadi. Frenkning vafotidan so’ng esa, qarindoshlarning e’tirozlariga va o’zining
shubhalariga qaramay, Xoking xonim saroyiga yashash uchun ko’chib keladi. Lusining
sobiq xo’jayini Lennoks unga turmush qurishni taklif etadi, ammo u farzandi Piter bilan
birga yashash orzusi tufayli uni rad etadi. Akasi Richardning qarshiligiga qaramay,
o’g’lining shifokor bo’lishi uchun universitetga kirishini talab qila boshlaydi. To’g’risi, bu
safargisi Lusining yagona to’g’ri qarori, qurbon qilishlik orqali erishgan g’alabasi edi.
Bundan tashqari, Lusi Piterning hayotiga aralashishga va uning turmushini izdan
chiqarishga urinib ko’radi ammo buning uddasidan chiqa olmaydi. Va nihoyat, rohib
Edvardning monastir hayotining qiyinchiliklari haqidagi ogohlantirishlariga qaramay,
Lusi Shveytsariyadagi cherkovga o’zining so’ngi umidsiz tajribasini topishga jo’nab
ketadi.
Lusining barcha qaysarliklarining sababi bu uning xudbinligidadir. Hatto uning
o’g’li Piterga qilgan jonkuyarliklari ham bu o’zining kelajagi uchun sarmoyasi
hisoblanadi. Chunki o’g’li bilan shinam hayot umidi yo’qolganidan so’ng, Lusi
tushunarsiz maqsad bilan “Hudoga xizmat qilish” uchun dinga berilib ketadi. Edvardning
“Hudoga tashqi olamda xizmat qilish” maslahati Lusi tomonidan quyidagi munozara
orqali rad etiladi: “Bu men uchun barcha yoki hech narsa. Menda shunchaki chaqiriq
bo’ldi” Lusi bilan suhbatda rohib unga qisqa maslahat beradi: “Men faqat seni ahmoq
bo’lib qolishingdan saqlab qolmoqchiman. Sen juda ham qaysarsan. Har bir aqlli inson
buni senga aytishi mumkin”.
Cherkovdagi uch yillik hayotidan so’ng, Lusi u yerni xasta holida, shifokor va
rohibalarning uni olib qolishga bo’lgan urinishlariga qaramay, tark etadi. Londonga yetib
kelgandan so’ng, stansiyada o’g’lini kutib turib, hushidan ketadi va shifoxonaga eltib
qo’yiladi. U yerda yo’lg’iz holida, zotiljam kasalidan vafot etadi. N.I.Veismen Piterni
“onasining o’lim to’shagidagi chaqirig’iga kech yetib kelishini” nohaq ayblaydi. Kitobda
onasining tashrifidan o’g’il umuman bexabarligi aniq keltirib o’tilgan: bir-birlaridan olisda
bo’lishgani va na biror xat va na bir telegramma olmaganligi aytiladi. Ammo,
adabiyotshunos “u o’g’lining uyiga yolg’iz o’zi borishga qaror berganu holsizlikdan
poyezd bekatida kutishga majbur bo’lganligi” ni ham qo’shimcha qiladi. Muallif esa
Lusining xato tanlovini qoralaydi: “Holatdan kelib chiqib aytsak, barcha ayb uning o’zida.
U shifoxonada qolishi kerak edi; toki kuchga to’lguncha; toki o’g’lidan xabar kelguncha;
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toki qaytishi uchun barcha sharoit yaratilguncha. Ammo u bunday qilmadi! Va mana u; u
shu yerda va kutmoqda”. Falokatli yakun esa oldini olib bo’lmas darajada mantiqiy
nihoyadir.[4.-B.113]
Asar qisman muallifning o’z biografiyasiga asoslanadi va ba’zi qahramonlar real
hayotdan olingandir. “Lusi Mor muallifning onasidan namuna qilib olingan. Ammo
shukurki, Lusidan farqli o’laroq, Jessi o’g’lining muvaffaqiyatiga yakuniy baho bermasdan
shunchaki undan rohatlanib yashagan, va hayotining so’ngida o’zining qurbonliklari o’g’li
tomonidan qadrlanganiga ishonch hosil qilib vafot etgan”. Jessi Montgomeri va Lusi Mor
Shotland protestantlari bo’lishgan va oila a’zolarining Irland katoliklari bilan turmush
qurishlariga qarshi bo’lishgan. Jozef Kroninning otasi Patrik va Piterning otasi Frenk
sotuvchi bo’lishgan. Patrik Kronin o’g’li Archibald yettiga to’lganda sil kasalligidan vafot
etadi. Lusining eri esa Piter sakkiz yoshida baxtsiz hodisada vafot etadi. Ikkalasi ham,
Jessi va Lusi, o’zlarini va oilalarini ta’minlash uchun og’ir mehnatni boshlashadi. A.
Kronin o’zining avtobiografiyasida oyisi haqidagi xotiralarini eslab o’tadi: “Oyim ikki yil
qiyinchiliklarni yengib o’tish uchun tinimsiz mehnat qildi. So’ngra baribir ota yurtiga
qaytishga majbur bo’ldi.” Jessidan farqli o’laroq Lusi eng dahshatli holatlarda ham
qarindoshlarinikiga qaytmaydi. Archibald Kronin va Piter Morlar Glazgo universitetiga
o’qishga kirishadi va o’qish pulini to’lash imkoniyatini grant yutib qo’lga kiritadilar. “Uch
sevgi” asaridagi muvaffaqiyatli urinishdan so’ng, A.Kronin o’zining adabiy ishlarida
avtobiografik ma’lumotlarni harakterlar yaratishda qo’llashni davom ettiradi.
Kronin insonning psixologik holatiga professional tarzda qaraydi, ayniqsa
insonning manmansirash kasalligiga uchrashini kuzatib boradi (Jeyms Brodi,
“Shlyapachining Qasri” asarining bosh qahramoni, aynan shu kasallik bilan og’riydi).
“Uch sevgi” asarida esa, yozuvchi kekkayish kasalligining o’zgacha turini ko’rsatadi.
Bunday aqliy muammolar mavzusi keyingi asarlarida ham uchraydi. Bu asar haqida
“Manchestr Guardin” nashri quyidagilarni keltiradi: “Asarda biror yoqimli holat
uchramaydi, chunki biror bir qahramonning ezgulik qilishiga yo’l qo’yilmaydi”.
Haqiqatda ham, “Uch sevgi” muallif tomonidan yozilgan ijobiy qahramonlar
uchramaydigan yagona asardir (ba’zi birlarini neytral qahramon sifatida tasvirlash
mumkin). Bu holatda Amerikalik adabiy tanqidchi Bezil Devinport so’zlariga qo’shilmay
ilojimiz yo’q: “Janob Kronin xuddi g’ayrioddiy psixologik uyda turib barchani
kuzatayotganga o’xshaydi”.
Rostdan ham, Kronin aqliy nosog’lom holatlarni mahorat bilan tasvirlaydi. U xoh
kekkayish, dimog’dorlik kasalligi bo’lsin, xoh o’ta beriluvchanlik bo’lsin, barchasini kichik
ma’lumotlargacha keltirib o’tadi. Misol uchun, Xoking xonim (Uch sevgi) va Grevil xonim
(Arzimas qo’shiq) obrazlarida o’xshashlik bor: ikkala ayol jismonan sog’lom va faol,
badiiy san’at bilimdonlari, va ikkovlarining sevgan kishilari rohiblardir. Yoki muallifning
Lusi Morning aqliy holatini tasvirlashini olaylik: Kronin bosqichma-bosqich ushbu ayolda
o’sib borayotgan qaysarlik, xudbinlik, o’zini mulohaza qilib ko’rish kabi holatlarning
kamligi va ko’plab boshqa salbiy xislatlarni namoyon bo’layotganini tasvirlab beradi. [5.B.32]
Shunday qilib, “Uch Sevgi” asari bilan J.A.Kronin o’zining badiiy ijodida
avtobiografik ma’lumotlarni ko’plab qo’llashni boshladi. Shuningdek, asar yozuvchining
aqliy tartibsizlik va shifokorning har bir holatga professional yondashuviga qiziqishini
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ko’rsatib o’tadi. Birinchi asarda (Shlyapachining Qasri) manmansirash, kibrlanish kasalligi
bosh mavzu bo’lgan bo’lsa, bu asarda esa aqliy kasalliklar asosiy o’rinda turadi. Bundan
tashqari bu asar yozuvchi tomonidan yozilgan ijobiy qahramonlar mavjud bo’lmagan
yagona asardir.
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